The aim of this paper is to evaluate the participation and the degree of success of the visually impaired in the labor market with regard to the market economy in the Czech Republic.
The method used consisted of the application and comparison of statistical information on persons with disabilities, collected by order of the Czech government, the Czech Statistical Office in cooperation with the Ministry of Labor and Social Affairs, the Ministry of Health, and the Ministry of Education, Youth, and Sports.
The economic activity of the visually impaired was not a direct focus of the statistical survey. The data was collected for the disabled as a whole. However, at the personal request of the author, the Czech Statistical Office has recalculated the data and provided us with it. This paper briefly describes the situation regarding the workplace activities of the visually impaired before 1989 in the former Czechoslovakia. It recognizes the impact of unemployment and the importance of work for people with disabilities, as well as briefly glossing over the most common hurdles preventing them from finding employment.
In other parts, statistical data is compared from a nationwide survey which presented the fact that the Czech Republic has an estimated 1,015,548 persons with disabilities.
As seen in the results, the number of people with some form of visual disability is approaching ninety thousand. In the group researched, there were 6331 persons economically active who were visually impaired; from that number, women accounted for less than one-third. Similarly, in the whole group of people with disabilities and even the visually handicapped, information shows that in the group of economically active persons, the majority hold proper employment. Roughly 15% of those economically active are self-employed. Ekonomické aktivity zrakově postižených osob nebyly v provedeném statistickém šetření prioritní, shromažďovala se data za osoby se zdravotním postižením jako celek. Na osobní žádost autora však Český statistický úřad tyto data přepočítal a poskytl.
*
Příspěvek stručně popisuje situaci v oblasti pracovních aktivit osob s postižením zraku před rokem 1989 v tehdejším Československu. Všímá si dopadů nezaměstna-nosti a významu práce pro handicapované a glosuje nejčastější bariéry v zaměstnává-ní těchto osob.
V další části jsou porovnávána statistická data z celonárodního šetření, z nichž vyplynulo, že v České republice žije odhadem 1 015 548 osob se zdravotním postižením.
Jak ukazují výsledky, počet osob s nějakou formou zrakového postižení se blíží 90 tisícům. Ve zkoumaném souboru bylo ekonomicky aktivních 6 331 osob se zrakovým postižením, z čehož ženy tvoří méně než jednu třetinu. Obdobně jako u celé skupiny osob se zdravotním postižením i u zrakově handicapovaných údaje ukazují, že ve skupině ekonomicky aktivních osob je většina v zaměstnaneckém poměru. Zhruba 15 % z celkového počtu ekonomicky aktivních patří do skupiny osob samostatně vý-dělečně činných.
Úvod
Osoby se zrakovým postižením představují na pracovním trhu jednu z nejobtížněji uplatnitelných skupin zdravotně postižených. Oslabení či úplná ztráta zraku například v pozdějším věku představuje pro postiženého člověka ztrátu prakticky většiny aktivit, činností, kontaktů a dovedností, jež ho provázely jeho dosavadním životem. Postupná či náhlá ztráta zraku znamená zpravidla poškození normální kvality života, dezintegraci a mnohdy poruchu osobnosti. Pro děti a nevidomé od narození je při utváře-ní jejich osobnosti samostatnost a schopnost sebeobsluhy primární a hraje velkou roli při začleňování do kolektivu. Jejich socializace probíhá v jiné rovině, nejsou vystaveny takovému psychickému tlaku jako lidé, kteří ztratili zrak v pozdějším věku.
Začlenění do běžného života je ztíženo v různé míře v závislosti na povaze a rozsahu poškození zraku a také na schopnostech daného jedince. Člověk, který je v důsledku zrakového postižení v pozdějším věku vyřazen z běžné-ho života, se musí znovu naučit základním dovednostem. Jestliže je v produktivním věku, musí získat takové schopnosti, které mu umožní vykonávat vybrané povolání, neboť v důsledku ztráty zraku postižený téměř vždy přichází o své zaměstnání.
Participace zrakově postižených osob na trhu práce
Teoretické východisko "Práce je nejsilnější pojítko s realitou" -tak definoval jeden z významů práce Sigmund Freud [1] . Práce je zřejmě na prvním místě v činnostech, jejichž prostřednictvím se člověk seberealizuje a v případě zrakově postižených je zá-kladním kamenem jejich společenské integrace. Význam práce pro život člověka je nepopiratelný, podílí se na utvá-ření osobnosti [2] . U zrakově postižených probíhá socializace mimo jiné při pracovním uplatnění a jeho rozsah také ovlivňuje kvalitu jejich života [3] .
Praktické využití vlastního pracovního potenciálu je u zrakově postižených samozřejmě individuálně odlišné a je závislé na míře postižení. Jesenský [3] tvrdí, že socializací a rozvojem osobnosti zrakově postiženého dosáhneme stavu jeho integrace.
1
Pro některé osoby se zrakovým postižením je práce seberealizací, dosažením pocitu platnosti pro ostatní až po zlepšení vlastní ekonomické situace. V ideálním případě naplňuje práce všechny tyto požadavky zároveň.
2
V dobách socialistického Československa byli prakticky všichni zdravotně postižení v rolích klientů sociálního státu a jejich pracovní uplatnění se řešilo většinou pomocí výrobních družstev, které odpovídalo chráněným dílnám současnosti. Tyto subjekty však až na výjimky 3 vinou nekonkurenceschopnosti v devadesátých letech zanikly. Trž-ní ekonomika sice nabízí každému prostor pro realizaci, ale handicapovaný člověk s obtížemi vyhovuje požadavkům svobodného trhu práce. Paradoxně je tak ve svobodné společnosti postupně vylučován z veřejného života a stává se plně závislým na podpoře státu, pro trh práce marginál-ním. 4 Dle Sirovátky [4] je "marginalita chápána jako opak participace". Podobně charakterizuje marginalizaci Møller [5] , podle něho se marginalizace na trhu práce týká těch lidí, kteří jsou v produktivním věku a jsou trvale nebo dlouhodobě vyloučeni z běžného trhu práce.
Ne všichni zdravotně postižení považují tuto skuteč-nost za neměnnou a participují na volném trhu práce. Tato stať 5 je zhodnocením úspěšnosti zrakově postižených osob v podmínkách tržní ekonomiky, názorně ukazuje, jaká část handicapovaných provozuje výdělečnou činnost, ať již v zaměstnaneckém poměru za mzdu či plat 6 , nebo jako osoby samostatně výdělečně činné.
Participace zrakově postižených osob na trhu práce
Zdroje dat a dosažené výsledky Míra úspěšnosti uplatnění na pracovním trhu primárně vychází z rovných podmínek v přístupu ke vzdělání a k zaměstnání a pochopitelně ze situace na trhu práce v konfrontaci se zkušenostmi, kvalifikací a ochotou daného uchazeče pracovat.
Všechny výše uvedené podmínky jsou často pouze ideá-lem, který zejména u handicapovaných občanů není možné splnit. Pro srovnání: v roce 1984 nalezlo pracovní uplatně-ní zhruba 30 % ze všech zrakově postižených občanů na území tehdejšího Československa. 7 Od té doby nebyl znám přesnější počet zrakově postižených občanů a objem jejich ekonomické aktivity. V roce 1995 bylo v ČR podle kvalifikovaného odhadu více než 23 000 zrakově postižených, Ná-rodní plán [6] uváděl odhad 60 000 lidí. Ročně přijde v ČR o zrak okolo 300 lidí -vedle vrozených vad je to především důsledek havárií a těžkých operací.
Pro osoby s handicapem má práce nejen ekonomický, ale i zdravotně rehabilitační a sociálně adaptační význam. Výrazný dopad na kvalitu života má zejména dlouhodobá neschopnost k práci -invalidita. 8 Ta je především socioekonomickým jevem.
9 Při dlouhodobé absenci práce dochází k pocitům frustrace, dokonce až ke ztrátě motivace k dalšímu životu [7] . Zaměstnání u zrakově postižených zvyšuje jejich sebehodnocení, práce pomáhá překonat bariéry v oblasti psychiky. Pracovní příprava a práce sama má významný socioterapeutický význam, který převyšuje i pří-nos ekonomický. Jako přínosné se pro zrakově postižené jeví využití komplexní rehabilitace [8] , zahrnující kromě klasické rehabilitace také resocializaci a případnou rekvalifikaci odpovídající zdravotnímu stavu. Z výsledků šetření Českého statistického úřadu vyplývá odhad, že v České republice žije 1 015 548 osob se zdravotním postižením. Celkově tvoří jejich podíl 9,87 % populace ČR. Tabulka 2 ukazuje, jaké místo mezi osobami se zdravotním postižením zaujímají zrakově handicapovaní. Závažnost zrakového postižení byla hodnocena čtyř-stupňovou škálou od slabozrakosti až k totální slepotě. Z dosažených výsledků je patrné, že největší, více než tře-tinový podíl z celkového počtu zrakových vad zaujímají středně těžká postižení zraku (tab. 4).
Tabulka 1 -Základní identifikace osob se zdravotním postižením
Co se týče ekonomické aktivity zrakově postižených (tab. 5), v uvedeném výzkumu nebyla prioritní, shromaž-ďovala se data za osoby se zdravotním postižením jako celek. Na osobní žádost však ČSÚ tato data přepočítal a poskytl.
Míra ekonomické aktivity u osob se zdravotním postižením 10 je ovlivněna řadou faktorů, které mimo jiné pramení ze zdravotního omezení jednotlivce a jeho specifik, ze situace na pracovním trhu, efektivity a úsilí sociální politiky, ale také například z míry rozvoje a celkového nastavení sociálních služeb. Přístup na pracovní trh je vedle toho ovlivňován také celkovými fyzickými a sociálními podmínkami, například mírou odstranění fyzických bariér nebo rozvojem sociální odpovědnosti zaměstnavatelů. Jak vyplynulo z výzkumu realizovaného na Slovensku [12] , jedním z hlavních důvodů, proč zaměstnavatelé nechtějí přijmout osoby se zdravotním postižením do práce, je jejich neinformovanost o potřebách handicapovaných, ale i o schopnostech a dovednostech těchto lidí.
11 Tato diskriminace v přístupu na pracovní trh je v úzké vazbě na stigma zdravotního postižení.
12
Ekonomicky aktivní jsou z pohledu pohlaví častěji muži se zdravotním postižením než ženy. Pracovně aktivních je 60 % mužů a 40 % žen. Nejproduktivnější věkovou skupinou osob se zdravotním postižením jsou u obou pohlaví lidé v rozmezí 45-59 let. Údaje naznačují, že ve skupině ekonomicky aktivních osob se zdravotním postižením jsou čtyři pětiny v zaměstnaneckém poměru a pětina patří do skupiny osob samostatně výdělečně činných.
V případě zrakově handicapovaných je poměr muži/ ženy více markantní. Pracovně aktivních je méně než jedna třetina žen z celkového počtu ekonomicky aktivních osob. Nezaměstnanost žen je tak, stejně jako u zdravé populace bez omezení, výrazně vyšší. Nabízí se možné vysvětlení -jedním z oborů, ve kterém mají zrakově postižení možnost v poslední době se prosadit, je výpočetní technika. S pomocí kompenzačních pomůcek jsou ve svém oboru na trhu práce schopni konkurence, a právě na tento obor bývá nahlíženo jako na typicky mužskou záležitost.
13
Je zajímavé, že z ekonomicky aktivních zrakově postižených jich nadpoloviční většina nepobírá žádné dávky sociálního zabezpečení -celkem 57 % z celkového počtu ekonomicky aktivních (tab. 6). Toto číslo však může být ještě vyšší, neboť část respondentů neměla v materiálech uvedeno pobírání dávek sociálního zabezpečení. Neuvedl 468
Celkový součet 6 331
Zdroj: [10] Z dostupných dat není patrné, jaká byla míra zrakové-ho postižení právě těch handicapovaných, kteří byli ekonomicky aktivní. Zajímavé by jistě bylo rozdělení míry zrakového postižení ve skupině, která uvedla nečerpání žádných dávek sociálního zabezpečení.
Obdobně jako u celé skupiny osob se zdravotním postižením i u zrakově handicapovaných údaje ukazují, že ve skupině ekonomicky aktivních osob je většina v zaměstna-neckém poměru. Zhruba 15 % z celkového počtu ekonomicky aktivních patří do skupiny osob samostatně výděleč-ně činných (tab. 7). 10 Pro porovnání z nedávné minulosti: z celonárodních průzkumů "Národního centra pro statistiku zdraví" Spojených států z let 1994-95 vyplynulo, že v době průzkumu bylo zaměstnáno 32 % nevidomých a 46 % jinak zrakově postižených, věk zaměstnanosti (pracovní aktivity) byl stanoven od 18 do 69 let. Pro srovnání: lidé s jiným než zrakovým postižením se na zaměstnanosti podíleli 74 % [20] . 11 Občané se zdravotním postižením jsou tak od počátku stigmatizováni v důsledku svého handicapu. Erwin Goffman ve své práci "Stigma", jež poprvé vyšla v roce 1963, hovoří o stigmatu jako o "zvláštním druhu vztahu mezi vlastností a stereotypem" [21] . 12 Diskriminace je úzce navázána na stigmatizaci, jak uvádí Sirovátka [4] -"diskriminace se opírá o stigmatizaci". 13 Statistiky zaměstnanosti v ČSSR v 70. a 80. letech 20. století poskytují údaje o zaměstnání pouze souhrnně v jednotlivých oblastech (např. Věda a výzkum), a proto nelze zjistit přesné počty zaměstnanců v ICT profesích. Od roku 2000 ČSÚ sleduje počty IT odborníků v ČR, počet mužů v této profesi neustále roste (poslední údaj činní 115,2 tisíce), naopak počty žen zaměstnaných v IT profesích již několik let klesají a zdaleka nedosahují hodnot svých mužských protějšků (poslední údaj hovoří o 11,4 tisíce žen) [19] . Zdroj: [22] .
14 Identický problém se bude muset řešit i v jiných zemích, kde dochází k postupnému stárnutí populace. Například Americká slepecká nadace (ABF) na federální i státní úrovni obhajovala zvýšení finančních dotací rekvalifikačních služeb, aby starší zrakově postižení Američané mohli nadále aktivně působit ve společnosti. Pět miliónů Američanů ve věku 65 a více let je těžce zrakově postižených. V následujících 30 letech v důsledku stárnutí generace narozených v 50. letech (baby boom v USA) se počet starších zrakově postižených osob zdvojnásobí. To ješ-tě více zatíží rekvalifikační programy [20] .
